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PÁ:fE mojej żonie Małgosi Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2001 Kolegium Wydawnicze UWM Przewodniczący J e r z y D z i u b a Redaktor Działu A l b e r t B a r t o s z e w i c z Rcccnzcnt D a n u t a M u s i a ł Redakcja wydawnicza i projekt okładki M a r i a F a f i ńs k a Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych ISBN 83-7299-049-2 © Copyright by W ydawnictwo UW M • Olsztyn 2001 WYDAW NICTW O UWM O lsztyn 2001 Ark. wyd. 22,4; ark. druk. 19 Druk: Zakład Poligraficzny UWM, zam. nr 463 -Spis treści W stęp ............................................................................................................................................ 5 I. K ult państw ow y..................................................................................................................... 11 1. Pogrzeb i consecratio A ugusta ...............................................................................................11 1.1. Kondukt żałobny z Noli do Rzymu ....................................................................... 11 1.2. Pierwsze posiedzenie senatu..................................................................................... 12 1.3. Pogrzeb A ugusta.......................................................................................................... 19 1.4. C onsecratio .................................................................................................................. 27 2. Stanowiska kapłańskie.......................................................................................................... 34 2.1. Sodales A ugustales ...................................................................... .............................. 34 2.2. Flamen A ugustalis....................................................................................................... 40 2.3. Żeńskie kapłaństwo boskiego A ugusta ................................................................... 47 3. Rzymskie miejsca kultu boskiego Augusta....................................................................... 59 3.1. Świątynia Marsa M ściciela........................................................................................ 59 3.2. Sacraria ......................................................................................................................... 62 3.3. Templum Novum (Divi Augusti) ............................................................................... 64 3.4. Kwestie sporne w identyfikacji świątyni (świątyń) boskiego A ugusta ............. 71 3.5. Domniemane miejsca kultu boskiego Augusta w R zym ie.................................. 77 II. S tatus kultu divus A u g u s tu s .............................................................................................. 81 1. Formy przejawiania się boskości A ugusta........................................................................ SI 1.1. Genius A u g u s ti ............................................................................................................. 81 1.2. Numen A u g u s ti ............................................................................................................ 87 1.3. Divus A ugustu s ............................................................................................................ 90 2. Uchybienia wobec kultu boskiego Augusta jako przedmiot procesów o obrazę m ajesta tu ................................................................................................................. 103 2.1. Charakter oskarżeń z tytułu crimen laesae maiestatis u progu cesarstw a....... 103 2.2. Sprzedaż posągu divus Augustus oraz krzyw oprzysięstw o................................ 105 2.3. Zniszczenie posągu boskiego A ugusta ................................................................... 109 2.4. Obraza s ło w n a ...............................................................................................................112 2.5. Łączenie oskarżeń o obrazą majestatu boskiego Augusta z zarzutami o nadużycia w prowincjach.......................................................................................... 115 2.6. Problem inicjatywy procesów o obrazę m ajestatu................................................ 122 J 2.7. Prawo azylu przysługujące posągowi boskiego Augusta .................................... 126 3. Kwestia opozycji wobec kultu boskiego A u g u sta ........................................................... 127 3.1. Siła tradycji Katona Młodszego, Brutusa i Kasjusza jako ostatnich obrońców Republiki ..................................................................................................... 127 3.2. Brak gorliwości w oddawaniu czci divu$ A u g u stu s .............................................. 130 3.3. Przejawy opozycji wobec kultu boskiego Augusta wynikające z pobudek religijnych i etnicznych................................................................................................ 133 III. Rola kultu boskiego A ugusta w propagandzie cesarzy dynastii ju lijsk o -k lau d y jsk ie j.......................................................................................................... 136 1. T yberiusz.................................................................................................................................. 136 1.1. Ustrojowe następstwa apoteozy Augusta ................................................................ 136 1.2. Polityczne uwarunkowania kultu Augusta za rządów T yberiusza..................... 140 1.3. Rola propagandowa emisji D IW S x*\VGVSTVS PATER................................... 154 2. Kaligula .................................................................................................................................... 166 2.1. Nowe formy kultu divus A ugustus ............................................................................ 166 2.2. Imitatio A u g u s ti............................................................................................................ 173 3. K laudiusz.................................................................................................................................. 179 3.1. Consecratio Liwii naruszenie czy potwierdzenie kultu boskiego A ugusta?........................................................................................................ 179 3.2. Dwuznaczność w podejściu Klaudiusza do modelu augustowskiego............... 182 4. N e ro n ......................................................................................................................................... 190 4.1. Apoteoza Klaudiusza wykroczeniem wobec kultu divus A ugustus .................. 190 4.2. Tradycja Augusta w służbie nowej w ładzy ............................................................. 193 4.3. Oznaki zerwania z boskim A ugustem ...................................................................... 198 IV. K ult prow incjonalny i m u n icy p a ln y ............................................................................ 204 1. Kult prow incjonalny.............................................................................................................. 204 1.1. Z achód ............................................................................................................................ 204 1.2. W schód........................................................................................................................... 216 2. Kuk municypalny i pryw atny................................................................................................228 2.1. Ita lia .................................................................................................................................228 2.2. Z achód ............................................................................................................................ 233 2.3. W schód........................................................................................................................... 242 Z akończenie ..................................................................................................................................248 W ykaz skrótów ........................................................................................................................... 251 W ybrana li te ra tu ra .................................................................................................................... 255 Indeks o só b ...................................................................................................................................293 S u m m a ry ...................................................................................................................................... 299 WSTĘP Kult boskiego Augusta należy do podstawowych zagadnień tzw. kultu cesarskiego. Stał się on nie tylko istotnym czynnikiem ideologicznym, ale też poważną silą polityczną, utrwalającą pryncypat jako formę ustrojową. W znacznym stopniu przyczynił się także do utrzymania przez przeszło 50 lat władzy w rękach dynastii julijsko-klaudyjskiej. Żaden kult ubóstwionego cesarza rzymskiego nie cechował się taką siłą i nie odegrał takiej roli w dziejach Impe- rium Romamim, jak to miało miejsce w przypadku czci oddawanej divas Augu- stus. Co szczególnie ważne dla niniejszej pracy, żaden inny kult imperialny nie jest udokumentowany taką ilością źródeł, jak ma to miejsce właśnie w przypadku kultu boskiego Augusta. Należy jednak zaznaczyć, że są okresy i zagadnienia znane bardzo dobrze, jak też takie, o których nasza wiedza jest znikoma. Ze względu na wielką ilość przekazów oraz ich różnorodność, najko- rzystniej pod tym względem przedstawiają się rządy Tyberiusza. Mamy dla nich nie tylko prawie całą relację Tacyta, Kasjusza Diona, jak też życiorys autorstwa Swetoniusza,1 ale także wiele źródeł nieliterackich. Wyróżnić tutaj trzeba dokumenty epigraficzne, a przede wszystkim inskrypcję z Gythejon2 1 Bardzo pomocne są dobre opracowania źródeł literackich. Spośród dużej ilości prac tego typu na szczególną uwagę zasługują następujące z nich: F.R.D. Goodyear, The Ann ais o f Tacitus. Books 1-6, Volume 1: Annals 1.1-54 , Cambridge Classical Texts and Commentaries 15. Cambridge 1972; tenże. The Annals o f Tacitus. Books 1-6. Volume II: Annals 1.53-81 and Annals 2 , Cambridge Classical Texts and Commentaries 23, Cambridge 1981; D.W. Hurley, A historical and historiographical com- mentary on Suetonius, „Life o f C. Caligula". Ph.D. Columbia University 1991; A.J. Woodman, R.H. Martin. The annals o f Tacitus. Book 3, Cambridge Classical Texts and Commentaries 32. Cam- bridge New York 1996. 2 Zob. publikacje inskrypcji z Gythejon E. Kouyecc, 'EmqpaipiKai ex I'udeiou ouppoAai eię zr]u lavopiav rąę AaKUt/iKrję Kara rovę xpói'ou<; rtę popaiKię auroKparopiaę, 'EXXrjViKa 1, 1928, s. 7-44, 152-157; L. Wenger, Griechische Inschriften zum Kaiserkult und zum Grabrecht, ZSS 49, 1929, s. 309-313; AE 1929, nr 99, 100; SEG XI (1954), nr 922, 923; EJ nr 102; J.H. Oliver, Greek Constitutions o f Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, American Philosophical Society 178, Philadelphia 1989, s. 58-65, nr 15. 7 oraz teksty uchwal honoryfikacyjnych podjętych po śmierci Germanikusa, tj. Tabula Hebana3 i Tabula Siarensis.4 Z tymi dwoma ostatnimi dokumentami ściśle związane jest postanowienie senatu z 10 grudnia 20 r., wieńczące pro- ces Gnejusza Kalpurniusza Pizona. W literaturze przedmiotu funkcjonuje ono pod nazwą Sencitus Consultum de Cn. Plsone Patre? Tak duża ilość źródeł oświetlająca panowanie Tybenusza jest dla nas okolicznością o tyle szczęśli- wą, że to właśnie za rządów tego cesarza podjęto podstawowe decyzje odno- szące się do instytucjonalizacji kultu divus August lis. Wówczas to bowiem nastąpiła jego consecratio, powołano oddzielnego flamen Augustalis, jak rów- nież kolegium sodales Augustales i sacerdos divi Augusti. Zapadła decyzja o wybudowaniu świątyni dla nowego divus. Wykształciła się też procedura sądowa, według której karano sprawców znieważenia bóstwa Augusta. Dla Tyberiusza kult boskiego Augusta czczonego jako D IW S AVGVSTVS PATER stał sie także jedną z najważniejszych gwarancji utrzymania się przy władzy. Następni cesarze nie cechowali się już taką gorliwością w kulcie bo- skiego twórcy pryncypatu, chociaż zasadniczo byli wierni jego pamięci i te- mu, co możemy określić jako model augustowski.6 Czasy panowania trzech następców Tyberiusza są jednak niewiele dłuższe niż rządy bezpośredniego sukcesora Augusta. Ponadto są one zdecydowanie gorzej oświetlone przez źródła. Stąd też możliwości wnioskowania o rzeczywistym stosunku Kaliguli, Klaudiusza i Nerona do kultu boskiego Augusta są raczej skromne. Pamiętać również należy o oczywistej prawdzie, która zresztą w sposób jaskrawy od- ' Zob. P. Raveggi. A. Minio, U. Coli, Scoperta di una tabula aenect iscritta nella localitci „Le Sassaie" nel territorio del!' ondea liebet, Notizie degli Scavi 72, 1947, s. 49-68; AE 1949, nr 215; Li. Coli. Due nitovi/ram m enti delta Tabula Hebana. PP 21, 1951, s. 433-438; G. Tibiletti, Principe e magistrali repubblicani. Ricerta di Slorici Augustea e Tiberiana, Studi Pubbiicali dali ' Istituto Italiano per la Storia Aulica 9, Roma 1953, s. 276-2S3: J H. Oliver, R.E.A. Palmer, Text o f tbe Tabula Hebana. AJPh 75, 1954. s. 225-249: EJ nr 94a; F.J. Lomas. ..Tabula H ebanu", Habis 9, 1978, s. 323-354. 4 Zob. J González, F. Fernande/., Tabula Siarensis. Iura 32, 1981 [1984], s. I 36, J. González. Tabula Siarensis. Fortúnales Siarenses et municipio civittm Romanarían, ZPE 55. 1984, s. 5.5-1U0; AE 1984. nr 508; J. González. Texto v traducción de la Tabula siarensis. [w:] Estudios sobre la tabula Siarensis. eds. J. González. J. Arce. Anejos de Arclvvo Español de Arqueología 9. Madrid 1988, s. 307-315; AE 1991, nr 20. 5 Zob. D.S. Polter, C. Dämon, The Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre. AJP 120, 1999, s. 13-41; por. W. Eck, Das s c. de Cn. Pisone patre und seine Publikation in der Baelica, Cahiers du Centre G. Glotz 4, 1993. s. 1 89-208. Zob. też tekst łaciński i polski przekład Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre. Uchwala senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona ojca, red. T. Fabiszak. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych I. Poznań 1998. fi Por. A. Kncppe. Metas temporum. Zur Bedeutung von Angst in Politik und Gesellschaft der römischen Kaiserzeit des 1. und 2. Jhdts. n. Chr.. Stuttgart 1994. s. 218-245. nosi się także do Tyberiusza. Cesarze dynastii julijsko-klaudyjskiej, jak wszy- scy sprawujący władzę, musieli reagować na zmiany sytuacji politycznej, kreowali tę sytuację, ale również sami podlegali jej oddziaływaniu. Ponadto pierwszy okres rządów różnił się zawsze od lat schyłkowych. Dlatego stosu- nek do boskiego Augusta należy postrzegać nie statycznie, lecz dynamicznie. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, iż źródła w wielu przypadkach pozwa- lają nam dostrzec różnice w stosunku do divus Augustus, nie tylko pomiędzy poszczególnymi cesarzami, ale też w obrębie ich rządów. Kult Augusta zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. Uwaga badaczy skupiała się jednak przede wszystkim na rozwoju kultu osoby Okta- wiana Augusta, jaki miał miejsce w okresie wojen domowych oraz budowy podstaw pryncypatu.7 Natomiast nie ma właściwie opracowania całościowo traktującego o boskim Auguście. Istnieje wiele prac, w których problem ten jest poruszany na marginesie innych zagadnień, albo z kolei mamy do czynie- nia z potokiem artykułów traktujących wybiórczo o różnych detalach kultu deifikowanego twórcy piyncypatu. Jedynym opracowaniem dotyczącym kultu boskiego Augusta, którego autor spróbował całościowo przedstawić interesu- jący nas problem (z naciskiem jednak na sprawy polityczne) jest wydrukowa- ny w 1931 r. artykuł J. Gagé - „Divus Augustus. L'idée dynastique chez les empereurs julio-claudiens".8 Pomimo znacznego upływu czasu od momentu ukazania się tego studium, nie ma w literaturze światowej pozycji, która, uwzględniając nowe źródła, jak też korzystając z dorobku kilku pokoleń bada- czy. przedstawiłaby ten fundamentalny problem w miarę możliwości w jak naj- szerszym kontekście. Autor niniejszego studium postanowił tę lukę wypełnić. ' Na uwagę zasługują lulaj następujące prace: L.R. Taylor, The Divinity o f the Roman Em- peror. American Philological Association 1, Middletown/Connecticut 1931; L. Morawiecki. Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki 44-27 r. p.n.e., Rzeszów 1989. Istotne znaczenie mają leż pozycje traktujące o sztuce okresu Augusta E. Simon, Augustus: Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende. München 1986; P. Zänker, The Power o f Images in the Age o f Augustus, transi A. Sha- piro, Jerome Lectures 16 th ser., Ann Arbor 1988 (istnieje też polski przekład tej pracy P. Zanker, August i potęga obrazów, tłum. L. Olszewski, Poznań 1999). s Zob. J. Gagé, Divus Augustus. L'idée dynastique chez les empereurs julio-claudiens, RA 34, 1931, s. 11-41. Warto wymienić też następujące pozycje: E. Beurlier. Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu' à Justinien, Paris 1891; W. Weber, Princeps Studien zur Geschichte des Augustus, t. I, Stuttgart Berlin 1936: M. Grant, Aspects o f the Principale o f Tiberius. Historical Comments on the Colonial Coinage Issued Outside Spain. NNM 116, New York 1950; E. Taeger, Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes, t. 2, Stuttgart I960; S. Weinslock, Divus Julius, Oxford 1971; M. Hänlein-Schäfer, Venerado Angustí. Eine Studie zu den Tempeln des ersten römischen Kaisers, Archaeologica 39, Roma 1985; M. Jaczynowska. Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987; D. Fislnvick, The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult o f the Western Provinces o f the Roman Empire, ÉPRO 108, vol. 1.1, Leiden 1987. J Ramy chronologiczne prezentowanej pracy zawierają się pomiędzy rokiem 14, tj. śmiercią Augusta, a rokiem 68, czyli końcem panowania Ne- rona i co za tym idzie, wygaśnięciem dynastii julijsko-klaudyjskiej. W tym okresie kult divus Augustus został zainicjowany, cieszył się największym zainteresowaniem, wyraźnie też spełniał swoją rolę polityczną. Wykorzystując różnego typu źródła, postawiłem sobie za cel przestudiowanie wielorakich aspektów tego kultu, kładąc jednak zasadniczo nacisk na jego naturę religijną i propagandowo-polityczną. Siedząc jego dynamiczny rozwój, starałem się też nie przeoczyć pewnych trudności jakie wywoływał. Oskarżenia z tytułu ob- razy majestatu,9 jak również, niemrawe, co prawda, formy oporu wobec kultu boskiego Augusta, nie mogą jednak przesłaniać prawdy, że był on jednym z najważniejszych zjawisk ideologiczno-politycznych wczesnego cesarstwa. Ogrom źródeł i literatury, z której korzystałem pisząc tę pracę, narzucił pewne rozwiązania formalne dotyczące przypisów. Ostatecznie zdecydowa- łem się na system mieszany. Każde opracowanie podane jest po raz pierwszy w pełnym zapisie bibliograficznym. Tam gdzie istniała konieczność kolejnego się nań powołania, wówczas obok nazwiska autora zamieszczam rok wydania oraz stronę. Na końcu pracy znajduje się wykaz najczęściej cytowanych po- zycji. System ten pozwolił zaoszczędzić wiele cennego miejsca, a jednocze- śnie umożliwił zachowanie aparatu. Mam nadzieję, iż czytelnik przyjmie to rozwiązanie ze zrozumieniem. 5j< Dziękuję wszystkim tym, z których pomocy korzystałem pisząc tę pracę: prof. Marii Jaczynowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To- runiu, a także pani prof. Danucie Musiał z tego samego ośrodka. Bardzo wiele zawdzięczam profesorom: Józefowi Śliwińskiemu i Sergiuszowi Szarypkinowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pełen również je - stem wdzięczności za cenne uwagi profesorom: Leszkowi Mrozewiczowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Lesławowi Morawieckiemu z Uniwersytetu Rzeszowskiego. s Oskarżenia o obrazę majestatu boskiego Augusta najszerzej omawia R.A. Bauman w pracy: Impietas in principem. A study o f treason against the Roman er-iperor with special reference to the firs l cenlury A.D., MBPAR 67, Miinchen 1974. 10 1. Pogrzeb i consecratio Augusta 1.1. Kondukt żałobny z Noli do Rzymu ugust zmarł 19 sierpnia 14 r. w Noli, w domu swojego naturalnego ojca Oktawiusza. W chwili śmierci miał siedemdziesiąt sześć lat.1 Ł. A., jeszcze przed zgonem Augusta odwołano z drogi Tyberiusza. Zało- życiel pryncypatu odbył długą rozmowę ze swoim następcą.2 Zapewne doty- czyła ona przede wszystkim problemów natury politycznej. Bardzo prawdo- podobne, że stała się również okazją do uściślenia pewnych detali odnoszą- cych się do pogrzebu oraz kultu pośmiertnego Augusta. Wszystkie uroczysto- ści pogrzebowe miały się odbyć w Rzymie. Stąd też naturalne, że pierwszą koniecznością stało się przeniesienie ciała Augusta do stolicy Imperium. Marsz orszaku żałobnego przebiegał starą drogą Apijską i dzielił się na dwa etapy. Pierwszy z nich zaczynał się w Noli, a kończył w Bovillae, gdzie dotarto prawdopodobnie 2 września. Na tym odcinku zwłoki Augusta były niesione przez dekurionów kolonii i municipiów leżących na trasie pochodu. Ze względu na porę roku niewykluczone, że ciało zostało chociaż częściowo zabezpieczone przed zepsuciem, a orszak mógł się posuwać tylko nocą. W ciągu dnia zwłoki były przechowywane w bazylice lub największej świą- tyni danego miasta.3 Kiedy wiadomość o śmierci twórcy pryncypatu dotarła do stolicy, ekwici zwrócili się z prośbą do senatu, aby pozwolono im na 1 Suei.. Div. Aug. 100.1; Cass. Dio LVI 30.5; por. Fasti Aniiales EJ s, 40. 2 Suet., Div. Aug. 98.5; Veil. Pat. II 123.3; por. Cass. Dio LVI 31.1. Suet., Div. Aug. 100.2; Cass. Dio LVI 31.2; por. Seneca, Apocolocyniosis I 2; W. Weber (1936), s. 38, przyp. 191 ze s. 44* n.; B.M. Levick, Tiberius the Politician, London 1976, s. 70. 11 Także Wespazjan, poszukając dla siebie formalnej platformy przejęcia władzy musiał wskazać na Augusta jako jej źródło.3 Za panowania kolejnego cesarza Tytusa, mamy do czynienia z pierwszą deifikacją w Rzymie po upadku dynastii julijsko-klaudyjskiej. Potwierdzeniem ważności przeprowa- dzonej wówczas consecratio stało się jej zestawienie z tą wzorcową, która miała miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli z apoteozą Augusta. Tak bowiem należy rozumieć dokonane przez Tytusa restytucje monet Tyberiusza typu DIVVS AVGVSTVS PATER, w momencie kiedy jednocześnie ukazywały się monety obwieszczające deifikację Wespazjana DIVVS AVGVSTVS VESP.4 Divus Augustus nie dostarczał bowiem jedynie modelu politycznego postępowania, lecz był bóstwem, które co prawda nigdy nie uzyskało w pełni autorytetu bogów od dawna czczonych, ale też z kolei osiągnęło taki rejon boskości, który dla następnych cesarzy, także tych deifikowanych przez senat, był już niedostępny. 3 Por. P.A. Brunt, Lex de Imperio Vespasian i, JRS 67, 1977, s. 95-116. 4 Zob. T.V. Buttrey, Vespasian's Consecratio and the Numismatic Evidence, Historia 25, WYKAZ SKRÓTÓW AA Archäologischer Anzeige/ ABSA Annual o f the British School at Athens AC L'Antiquité Classique AClass Acta Classica AE L'Année Epigraphique AEA Archivo Español de Arqueología AJA American Journal of Archaeology AJAH American Journal of Ancient History AJPh American Journal of Philology AM M itteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Athenische Abte- ilung AMGS Antike Münzen und geschnittene Steine, Berlin ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ed. H. Temporini, W. Haase) ArchClass Archeologia Classica BABesch Bulletin van de Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving BCAR Bulletino della Commissione Archeologica Comunale in Roma BCH Bulletin de Correspondence Hellenique BEFAR Bibliothèque des Ecoles Française d 'Athènes et de Rome BICS Bulletin o f the Institute of Classical Studies o f the University o f London BJ Bonner Jahrbücher CAH 1 Cambridge Ancient History, Cambridge 1934 CAH2 Cambridge Ancient History (nowa edycja), Cambridge 1996 CEFR Collection de l'École Française de Rome CIG Corpus Inscriptionum Graecarum, t. 1-5, Berolini 1828-1877 CIL Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini 1863 CJ Classical Journal CNR A. Banti, L. Simonetti, Corpus Nummorum Romanorum, Firenze 1972 Coh. H. Cohen, Description historique des monnaies frappés sous / 'Empire Romain, t. 1, Paris 1880, reprint Graz 1955 CPh Classical Philology CQ Classical Quarterly CR Classical Review CRAI Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 251 :-m m EJ V. Ehrenberg, A. H. M. Jones, Documents Illustrating the Reigns o f Au- gustus and Tiberius, Oxford 1955 EMC Echos du M onde classique (Classical Views) ÉPRO Études préliminaires aux religions orientales, Leiden Forsch, in Ephesos - Forschungen in Ephesos veröffentlicht vom Österrichischen Archaeologischen Institute, t. 1-V, Vienna 1906-1944 Fränkel, Alterth. von Pergamon Die Inschriften von Pergamon, t. 1-2 ed Berlin 1890-1895 GR Greece and Rome GRBS Greek, Roman, and Byzantine Studies Gyth. Inskrypcja z Gythejon (zob. przyp. 2 ze s. 7) HSCPh Harvard Studies in Clasical Philology HTR Harvard Theological Review HUN A. S. Robertson, Roman Imperial Coins in the H unter Coin Cabinet, versity o f Glasgow, t. 1, Oxford 1962 I. Corinth A. B. West, Corinth, VIII, 2 Latin Inscriptions, Results o f Excavations M. Fränkel, f l : m ßmm Wss i ,'WÊÈÈé . w m Unim m ü Conducted by the American School o f Classical Studies at Athens, Cambridge /M assachusetts 1931 Jtjjjptl i IG In scr ip tio n s Graecae IGR In scr ip tio n s Graecae ad res Rom anaspertnentes, ed. R. Cagnat, J. Toutain , t. 1 ,3 , 4, Paris 1906-1928 ILA R. Cagnat, A. Merlin, L. Chatelain, Inscriptions latines d 'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc), Paris 1923 ILAlg. S. Gsell, Inscriptions latines de l 'Algérie, t. 1-2, Paris 1922, 1957 ILS H. Dessau, In scrip tio n s latinae Selectae, vol. 1-3, Berolini 1893-1916 ILTG P. Wuilleumier, Inscriptions latines des trois Gaules-, Paris 1963 IM Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Istanbul IRT J. M. Reynolds, J. B. Perkins, The Inscriptions o f Roman Tripolitania, Roma 1952 ILTun. A. Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris 1944 JDAI Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts JHS Journal o f Hellenic Studies JNG Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte JÖAI Jahreshefte der österreichischen archäologischen Instituts in Wien JRA Journal o f Roman Archaeology JRGZM Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz JRS Journal o f Roman Studies JTS Journal o f Theological Studies MAAR Memoirs o f the American Academy in Rome MBPAR M ünchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte MÉFR Mélanges d 'archéologie et d 'histoire de l 'École Française de Rome MÉFRA Mélanges de l 'École Française de Rome. Antiquité MH Museum Helveticum MIR W. Szaivert, Die M ünzprägung der Kaiser Tiberius und Caius (Caligula) 14/41, Moneta Imperii Romani 2 und 3, Verlag der Österreichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1984 MM Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Madrider Mitteilungen NC Numismatic Chronicle NNM Numismatic Notes and Monographs, New York OGIS W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, t. 1-2, Leipzig 1903-1905 Pap.Oxy Oxyrhynchus Papyri, ed. B. P. Grenfell (i inni), London 1898 PBSR Papers o f the British School at Rome PCPS Proceedings o f the Cambridge Philological Society PMAAR Papers and Monographs o f the American Academy in Rome QTNAC Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche RĄ. Revue Archéologique RAL Rendiconti délia Classe di Scienze rnorali, storiche e filologiche dell' Accademia dei Lincei RBPh Revue Beige de Philologie et d 'Histoire RD R.evue Historique de Droit français et étranger RE Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft RÉA Revue des études anciennes RÉL Revue des études latines RH Revue Historique RhM Rheinisches Museum RHR Revue d 'histoire des religions RIC2 I C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, t. 1, London 1984 RIT G. Alföldy, Die römischen Inschriften von Tarraco, t. 1, Berlin 1976 RM Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung RSA Rivista storica dell' Antichità SCI Studii Clasice SCPP Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre SEG Supplementum epigraphicum Graecum, Leiden 1923- SM Schweizer Münzblatter (Gazette numismatique suisse) Small. E. M. Smallwood, Documents Illustrating the Principates o f Gains, Clau- dius and Nero, Cambridge 1967 SMSR Studi e materiali di storia delle religioni SNR R. Martini, Sylloge Nummorum Romanorum. Italia, 1. Giulio-Claudii, 1. Augustus-Tiberius, Milano 1990 SO Symbolae Osloenses Syll.J W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, wyd. 3, Leipzig 1915-1924 TAPhA Transactions of the American Philological Association TH Tabula Hebana (zob. przyp. 3 ze s. 8) TS Tabula Siarensis (zob. przyp. 4 ze s. 8) YCS Yale Classical Studies ZNUJ PrHist Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik ZSS Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Ab- teilung)
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Galba, Serwiusz Sulpicjusz Galba (Servius Sulpicius Galba), cesarz w 68/ 69 r. 36, 52, 75, 248, 249 Galliusz Pulcher, Kwintus 226 G eliusz Publikola (G ellius Publicóla) 115 Germanikus, Tyberiusz Caesar Germanikus (77. Claudius Germanicus.Germanicus Iulius Caesar) 8, 18, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 41-46, 79, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150-153, 156, 157, 161, 166-168. 174, 183, 192, 199, 215, 219, 234-235, 245, 247, 249 Graniusz Marcellus, Marek (M. Granius Marcellus) 109-112, 114, 125 I la d r ia n , P u b liu sz E liu sz H ad rian (P. Aelius JJadrianus), cesarz rzymski 117-138 r. 99, 205, 217 Heliogabal, Marek Aureliusz Antoninus (M. Aurelius Antoninus), cesarz rzym- ski 72 Helwiusz Basil 226 Herod Wielki 133 Honestus 56 H oracy, K w intus H orac ju sz F lakkus (O. H oratius Faccus) 87 Hortensjusz Klarus, Sekstus 233 Hyllus z Salaminy 219 institor, kapłan 236 Jezus Chrystus 135 Józef Flawiusz, zob. Flawiusz Józef 294 Julia A ugusta (Livia Dnisillci lu li a Augusta) 15, 27, 29, 40, 47-59, 6264 , 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 85, 88, 89, 106, 112, 121, 138, 139, 142, 146, 147, 148, 155, 157, 159, 163, 176-177, 179-182, 190-192, 201, 211, 220, 226, 231-235, 240-241, 243-247, 249 Julia Liw illa, siostra cesarza Kaliguli 168, 249 Juliusz Cezar, Gajusz (C. lulius Caesar), członek I tiumwiratu 14, 20, 21-22, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43, 60, 84, 90, 91, 92, 100, 104, 107, 126, 128, 129, 131, 132, 136-137, 139, 152, 182, 183, 188, 235 Juliusz Cezar, Gajusz (C. lulius Caesar), wnuk Augusta 15, 18, 139 Juliusz Cezar, Lucjusz (L. lulius z Ca- esar), wnuk A u g u sta 15, 18, 85, 241 Juliusz Cezar, Neron (Nero lulius Ca- esar), syn Germanikusa 35, 44, 45, 46, 66, 126, 141, 152, 153, 167 Juliusz Cezar, Druzus (D rusus lulius Caesar), syn Germanikusa 35, 44, 45, 46, 66, 152, 153 Juliusz Cezar, D ruzus (D rusus lu lius Caesar), syn cesarza Tyberiusza 13, 21, 24, 35-36, 41, 42, 44, 46, 80, 141, 142, 146, 149, 152, 153, 159, 215, 234-235, 241, 245, 249 Juliusz Eutychus, Gajusz (C. lulius Eutychus ) 238 Juliusz Lakon, Gajusz (C. lulius Laco) 131, 132 [Juliusz] Lakon ([lulius] Laco) 132 Juliusz Melo, Lucjusz (L. lulius Melo), kapłan 238 Juliusz Rufus, Gajusz (C. lulius Rufus) - 215 Juliusz Spartiatikus, Gajusz (C. lulius Spartiaticus) 218 Juliusz Wenustus Thinoba (lulius Venustus Thinoba), kapłan 236 Junia Torkwata (Iunia Torcjuata) 116 Junia (Iunia), siostra M arka B rutusa 129 Juniusz Brutus, Marek (M. lunius Brutus) 23, 127, 128, 129 Juniusz Sylanus, Gajusz (C. lunius Silanus ) 115-122,125,141 Juniusz Sylanus, Marek (M. lunius Silanus ) 37, 198 Juniusz Sylanus, Lucjusz (L. lunius Silanus ) 189 Juniusz Sylanus Torkwatus, Decymus (D. Iuniusz Silanus Torąuatus) 199 Juniusz Sylanus Torkwatus, Lucjusz (L. lu- nius Silanus Torąuatus) 45, 46, 199 Juniusz Otho (lunius Otho) 115 Juniusz (lunius) 148 K aligula (C. lulius Caesar) cesarz rzym- ski 37-4 lr. 8, 18, 36, 46, 48, 65-68, 71, 73, 74, 76, 77, 86, 88, 89, 91, 101, 151, 153, 161, 166-179, 181, 183, 213, 220, 239, 242, 248, 249 Kalpetanus Rancjusz Kwirinalis Waleriusz Festus, Gajusz (C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus) 37 Kalpumiusz Pizon, Gajusz (C. Calpurnius Piso) 177 Kalpumiusz Pizon, Gnejusz (Gn. Calpurnius Piso) 8, 36, 109, 122, 145 Kalpumiusz Pizon, Lucjusz (L. Calpurnius Piso) 115, 119 Kalpumiusz Pizon 203 Kalpumiusz Sykulus, Tytus (T. Calpurnius Siculus) 194 Kasjusz (Cassius), mim 105, 106, 107 Kasjusz Longinus, Gajusz (C. Cassius Longinus), m orderca C ezara 23, 127, 128, 129, 130 Kasjusz, Gajusz, prawnik 200 Kasjusz Dion (Cassius Dio Cocceianus) 1, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 2 6 ,4 1 ,4 3 , 60, 62, 63, 72, 73, 77, 78, 81, 98, 130, 131, 143, 148, 167, 169, 172, 175, 197 Kasjusz Longinus 130 295 Kasjusz Sewer (Cassius Severus) 104, 125 K aton M łodszy, zob. Porcjusz Katon Młodszy Klaudiusz (71 Claudius Nero Germanicus Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus), cesarz rzymski 41-54 r. 8, 12, 35, 36-37, 45, 46, 55-59, 85, 99, 149, 159, 173, 179-190, 191-196, 198, 200-202, 211, 214, 216, 220, 223, 227, 236-237, 240, 248, 249 Klaudia Augusta (Claudia Augusta), cór- ka cesarza Nerona 200 Klaudia Kwinta (Quinta Claudia) 148, 150 Klaudia Oktawia (Claudia Octavia), córka cesarza Klaudiusza 45, 189, 199, 249 Klaudia Pulchra (Claudia Pulchra) 152 Klaudiusz Cezar Brytanik, Tyberiusz (Ti. Claudius Caesar Britanniens) 195, 198, 233, 249 Klaudiusz Hyllus Justus, Tyberiusz 219 Klaudiusz Marcellus, M arek (M. Clau- dius Marcellus), siostrzeniec Augusta 15 Klaudiusz Neron, Tyberiusz (Ti. Clau- dius Nero), ojciec cesarza Tyberiusza 147, 176 Klaudiusz Neron, Druzus (D. Claudius Nero), syn Liwii 15, 20, 147, 177, 184, 214, 249 Kokcejusz Nerwa, M arek 37 Kordinus Rutiliusz, Kwintus (Q. Cordinus Rutilius) 37 Korneliusz Lentulus, Gnejusz (Cn. Cor- nelius Lentulus) 115 Korneliusz Prokulus, M arek (M. Corne- lius Proculus), kapłan 238 Korneliusz Salwidienus Orfitus, Serwiusz (Ser. Cornelius Salvidienus Orfitus) - 37 Korneliusz Sulla, Lucjusz (L. Cornelius Sulla Felix), dyktator 14, 15, 18, 26, 103, 189 Korneliusz Sulla, Faustus 189, 199 K orneliusz Tacyt, G ajusz lub Publiusz (C. lub. P. Cornelius Tacitus) 7, 17, 39, 41, 44, 64, 72, 97, 105, 116, 120, 125, 125, 126, 127, 129, 132, 142, 143, 149, 151, 176, 182, 198, 203, 228 Kremucjusz Kordus, Aulus (A. Cremutius Cordus) 127, 128 131 Kwinkcjusz Flamininus, Tytus (T. Ouinctius Flamininus) 245 Kwintyliusz Warus, Publiusz (P. Ouintilius Varus) 118 Lekaniusz Bassus, Gajusz (C. Laecanius Bassus) 37 Lepidus, zob. Emiliusz Lepidus Letoriusz, Gajusz (C. Laetorius) 62 Licynia (Licinia), kapłanka 237 L icyniusz R ufus, M arek (M. L icin ius Rufus), kapłan 236 Liwia, żona Augusta, matka Tyberiusza, • zob. Julia Augusta Liwia Orestilla (Livia Cornelia Orestilla) 177 Liwilla (Livia Julia), żona Druzusa M łod- szego 55, 153, 234 Lollia Paulina (Lollia Paulina) 176 Lolliusz (Lollius), kapłan 227 M aniliusz, Marek (M. Manitius), pisarz okresu Tyberiusza 28 Manliusz (M anlius) 112 M emmiusz Regulus, Gajusz (C. M emmius Regulus) 37 M emmiusz Regulus, Publiusz (P. Memmius Regulus) 36, 176 M ilonia Cezonia (Milonia Caesonia) - 177 Mitrydates VI Eupator, król Pontu 130 N eron (L. Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar), cesarz rzymski 5468 r. 8-9, 36, 37, 69, 75, 91, 130, 189, 190-203, 212, 218, 232, 236, 242, 243, 248, 249 296 Norbanus Flakkus, Gajusz (C. Norbanus Flaccus) 80, 145 Nikiasz z Aten, malarz 66 N um eriusz A ttikus (N um erius A łticus 29 O ktaw ia (Octavia), siostra OktawianaAugusta 166, 191, 193, 241 Oktawia Starsza (Octavia Maior) 112 Oktawiusz, Gajusz (C. Octavius), ojciec Oktawiana Augusta 11, 147 O w idiusz N azo, Publiusz (P. Ovidius Naso) 99, 100, 144 Pakoniusz, Marek (M. Paconius) 115 Plaucjusz, Aulus (A. Plautins) 199 Plaucjusz Sylwanus Elianus, Tyberiusz (Ti. Plautins Silvanus Elianus) 36 P lin iusz M łodszy, G ajusz (C. Plinius Caecilius Secundus Minor) 124 Pliniusz Starszy, Gajusz (C. Plinius Secundus Maior) 26, 64, 66, 71, 72, 75, 118, 202 Plutarch z Cheronei (Plutarchos) 135 Pompeja M akryna (Pompeia Macrina) 131 Pom pejusz M acer (Pom peius Macer) 105 Pompejusz Wielki, Gnejusz (Gn. Pompe- ius Magnus) 20, 131, 132, 189 Pompejusz, Sekstus (Sex. Pompeius) 23 Pompejusz Sylwanus, Marek (M. Pompe- ius Silvanus) 37 Pompejusz, Gnejusz (Cn. Pompeius) 189 Poncjusz Piłat (Pontius Pilatus) 133-134 Porcjusz Katon Młodszy, Marek (M. Por- cius Cato Minor Uticensis) 127 Primus, Marek (M. Primus) 104 Pylaemenes 225 Rodokles 219 R om anus H ispon (R om anus H ispo) 109, 111 R ubriusz (R ubriu s) 101, 105-109, 110-114, 120, 125 Rutiliusz Rufus, Publiusz (P. Rutilius Rufus) 116 Sabina Poppea 26, 48, 200-201 Sabinus Tapapius, kapłan 236 Sallustiusz K rispus Passjenus, G ajusz 36 Segimundus 97 Segestes 97 Semproniusz Speratus, Gajusz 208 Seneka Młodszy, Lucjusz Anneusz Sene- ka (L. Annaeus Seneca) 26, 190192 , 195 Sertoriusz Makron, Newiusz (Nevius Sertorius Macro) - 174 Sewer Aleksander, Marek Aureliusz Se- wer Aleksander (M. Aurelius Severus Alexander), cesarz rzymski 222-235 r. 72 Skrybonia (Scribonia)176 Skryboniusz Libon, Marek (M. Scribonius Libo) 122 Subriusz Flawus 203 Sulla, dyktator, zob. Korneliusz Sulla Sulpicjusz Galba, Serwiusz 116 Swetoniusz Trankwillus, Gajusz (C. Su- etonius Tranąuillus) 7, 26, 29, 62, 63, 65, 71, 73, 75, 82, 98, 120, 126, 131, 143, 148, 149, 169, 172, 174. 175, 179, 184, 187, 197, 228 i acyt, zob. Korneliusz Tacyt Taurus Gallus, Kwintus (Q. Taurus Gal- lus) 37 Teofanes z Miletu 131-132 T eren c ju sz W arron M u ren a , A ulus (A. Terentius Varro Murena) 104 Tettiusz Julianus (Tettius lulianus) 37 Thinoba, Faustus, kapłan 236 Trajan, Marek Ulpiusz Trajan (M. Ulpius Traianus) cesarz rzymski 117-138 r. 196, 217 Trazea Petus (Thrasea Petus) 200 Trebelliusz Rufus, Kwintus (Q. Trebellius Rufus) 212 297 Tulliusz Cyceron, Marek (M. Tullius Ci- cero) 27, 90, 108, 128, 143 Tyberiusz (Tib. Claudius Nero - Tib. lu lius Caesar ), cesarz rzym ski 1437 r. 7-10, 11-13, 15-17, 19, 2124 , 28, 31. 34, 36, 39, 46, 48, 49, 51, 53-55, 62, 63, 65, 66, 68-72, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 91, 103, 105109 , 111-113, 116, 118, 120-126, 129, 132, 133-134, 135, 136-165, 166-167, 170-171, 173, 175, 176, 178, 179, 182-184, 190, 198, 204, 206, 208-210, 212, 214-218, 225227 , 231-232, 234-236 , 238-239 , 241-242, 243-245, 247-250 Tyberiusz Gemellus (Tiberius Gemmellus ) 46, 153 Tytus ( T. Flavius Vespasian us), cesarz rzymski 79-81 70, 208, 250 lilp iusz Artemidor, M arek (M. Ulpitts Artemidor) 217 W aleria Messalina ( Valeria Messalina), żona cesarza Klaudiusza 57 W aleriusz M essala ( Valerius M essalla) 17, 140, 189 W aleriusz W olezus M essala, L ucjusz (L. Valerius M essalla Volesus) 115, 118, 119 Wellejusz Paterkulus ( Velleius Patercu- lus) 100, 123 Wergiliusz Maro, Publiusz (P. Vergilius Maro) 87 Wespazjan (T. Flavius Vespasianas), ce- sarz rzymski 69-79 r. 196, 205, 209, 212, 248, 250 Winicjusz, Marek (M. Vmicius) 36 Wipsania Agryppina ( Vipsania Agrippi- na), żona późniejszego cesarza Tyberiusza 153, 234 Wipsaniusz Agryppa, Marek (M. Vipsaniits Agrippa) 15-16, 22, 78, 79, 241 Witeliusz, Lucjusz (L. Vitellius) 187 W iteliusz, Aulus (A. Vitellius), cesarz rzymski 196 Woluzjusz Saturninus, Lucjusz (L. Volusius Saturninus) 36 Woluzjusz Saturninus. Kwintus (O. Volusius Saturninus) - 37 Divus Augustus Pciter. The cult o f divine Augustus under the rule of the Julio-Claudian dynasty Summary The cult o f divine Augustus was one o f the most im portant phenom ena o f ideological nature under the rule o f the Julio-C laudian dynasty. The crucial point o f its developm ent was the apotheosis conducted on 17 Septem ber 14 AD. The new cult w as derived greatly from num erous borrowings from the rites o f various gods o f the Rom an Pantheon. As divus , Augustus received a separate priest, a private priestess, and a college o f priests. The first flam en Augustalis becam e Germanicus. The holder o f this title enjoyed m any privileges. It seem s unlikely, however, that flam en A ugustalis contro l- led the entire cult o f divine Augustus. This was the role o f the em peror as both the suprem e priest and the inheritor o f political power. Sodales A ugusta les also had special cult functions. This religious fraternity had a mixed private-state character ju s t like m any o f the institutions o f the early principate. It was a cult college o f gens Iulia and, most o f all, o f Augustus. From its beginning it enjoyed high prestige. The m em bers o f this religious fraternity were recruited am ong the Senate elite and the fam ily o f the emperor. Sacerdos divi A ugusti occupies a different place in the prie- sthood established to worship Augustus. This fem ale priesthood, despite its hum ble cult and political role, is o f great interest to scholars. In spite o f discerning investi- gations by researchers, there seem to have been only two priestesses in the JulioC laudian dynasty Julia Augusta, the w idow o f the creator o f the principate, and A ntonia A ugusta. There is even no certainty that the latter had preform ed the func- tion at all. A ugustus, as a god, was given a separate tem ple under a Senate decree. H owever, the construction work w ent slowly ahead. Therefore, divus A ugustus was initially w orshipped in other places o f worship. At first, it was the tem ple o f M ars Ultor. He w as also w orshipped in the sacrarium on the Palatine. One encounters certain difficulties when trying to identify the places o f A ugustus' w orship in Rome. 299 Ultimately, there seem to have been two sacraria in the capital o f the Em pire. There is no certainty, how ever, w hether yet another tem ple was located next to the temp lum novum divi A ugusti on the Palatine. In trying to analyse the phenom enon o f the divinity o f the R om an em perors, and A ugustus in particular, it is necessary to refer to the genesis o f E m peror w or- ship. W ithin the fram ew ork o f official religion it is im portant to d istinguish such elem ents as genius and num en. A lthough the consecratio act conducted by the Senate m eant the crossing o f the boundary betw een the hum an A ugustus and the divine Augustus, it is im portant to rem em ber that A ugustus had p repared his apo- theosis for a long tim e and already enjoyed divine honours during his lifetim e. Certain elem ents o f A ugustus w orship developed under his rule continued to exist for som e tim e after the death o f the creator o f the principate. Augustus divinity w as guarded by the law o f m aieslas. A t the beginning o f the rule o f Tiberius it m ostly protected divus A ugustus h im self. G radually, despite som e opposition, the law began to serve the ruling emperor. There is little certainty o f how m any cases w ere brought under the crim en laesae m aiestcitistatis against those who insulted the divine A ugustus. The issue o f trials for offending the law o f maiestcis is accounted for one-sidedly by ancient historians, w hich com plicates the w ork o f contem porary researchers. There is, how ever, no denying that fo r Tiberius (A ugustus' successor) the trials on the charge o f maiestcis turned out to be a trap. The cult o f divus A ugustus w as approved throughout the Em pire. N everthe- less, som e w eaker voices o f opposition could be heard. These w ere p resen t in the Senate circles cherishing the m em ory o f the last defenders o f the R epublic, as well as am ong som e ethnic and religious com m unities. The latter included Judaism and em erging Christianity. The political consequences o f A ugustus' deification w ere very serious. He significantly contributed to the ruling o f the Julio-C laudian dynasty for over 50 years. The main reason for that w as the fact that in the R om e o f that tim e the tradition o f pow er succession was not yet w ell-grounded. D irectly after the p rinci- pate c rea to r's death, his consecratio took place he was assigned priests and m any godly honours and a tem ple was erected in his honour. These actions obviously took place under A ugustus' successor Tiberius w ho, during his rule, constantly tried to em ulate the divine predecessor and referred to his decrees on num erous occasions. Tiberius was the em peror w ho contributed to the cult o f his adoptive father to the greatest extent. H owever, one cannot fail to notice that his actions w ere som ehow am biguous. It has to be rem em bered that, in addition to his sincere respect for the divine A ugustus, Tiberius also tried to use the authority o f the creator o f the p rin - cipate to strengthen his power. This is exem plified by the m otto im printed on coins: D I W S AVGVSTVS PATER. C aligula took a different approach to the A ugustan cult. W hen assum ing pow er after Tiberius, he was in a different position. The 20-year rule by A ugustus' successor greatly contributed to the strengthening o f the idea o f the p rinc ipa te 's stability in the minds o f the Rom ans. This allow ed Caligula to pay less heed to the 300 Senate aristocracy, as well as other institutional elem ents o f the Republic. U nder these circum stances, the cult o f A ugustus underw ent m odifications. D ivas Augustus still rem ained at the heart o f the religious propaganda o f the Roman state and gens Iulia, but also other m em bers o f the fam ily o f the young Em peror received a num ber o f honours draw ing them closer to the w orld o f gods. D rusilla, for that matter, was m ade a diva. By this, the idea o f dom us A ugusta received a new confirm ation. C aligula h im self did not cease to participate in, and support, the rites perform ed to w orship his divine grandfather. The available sources lead us to believe that A ugu- stus constituted for the young princeps a role model and a character to which he often com pared h im self with. For C laudius, the use o f the cult o f divine A ugustus was im portant as a tool to strengthen political power. But due to the fact that his personal links with divus A ugustus were rather weak, Claudius focused on the cult o f his grandm other Livia, A ugustus' wife. He also em phasised the function o f sacerdos divi A ugusti which his m other A ntonia A ugusta was to fulfil. C laudius faced the task o f the 'reconstruc- tio n ' o f the cult o f Augustus which had deteriorated, especially during the second part o f C aligu la's rule. C laudius took a different direction in im itating A ugustus than his tw o predecessors. A ugustus' model was very capacious, allow ing him to find exam ples which could be adjusted to fit his own political goals and personality. C laudius avoided the stiffness characteristic o f Tiberius and, at the sam e time, respected A ugustus' traditions which he C aligula inadvertently abused. C laudius' attitude to Augustus is not quite clear. U ndoubtedly he kept alive the m em ory o f the first princeps, however, there is a lack o f testim ony about the new honours conferred on divine A ugustus during the rule o f this Emperor. A lm ost all o f them concentrate around the person o f Claudius or his family. There are, however, no honours con- ferred on the creator o f the principate. This type o f attitude caused the cult o f divine A ugustus to be eclipsed by the cult o f the ruling Emperor. N ero, the last representative o f the Julio-C laudian dynasty descended, unlike C laudius, directly from the line o f A ugustus. The new em peror deified his predeces- sor by using the m odel o f A ugustus' apotheosis. In the first part o f his rule he drew greatly from the Augustus model o f exercising power. N ero 's ideological platform seem s to be the richest in com parison w ith other em perors o f the Julio-C laudian dynasty. The tradition o f links w ith divus A ugustus was, however, only one o f many different elem ents. W ith time, the tradition appeared to play a still sm aller role. The departure from the Augustus model took place on m any levels. Some o f the steps w ere very radical, w hereas others were less significant. The m ost serious was the elim ination o f the m em bers o f gens Iulia and gens C laudia , and those who could prove their kinship w ith both the houses. The devastation in N ero 's closest family put an end to the concept o f dom us A ugusta. Form ally, the Em peror did not reno- unce the divine creator o f the principate but, in practice, the idea o f the new dom us A ugusta no longer aim ed at presenting A ugustus' descendants united in a single family. N ero was now alone and any creation o f ideological concepts o f pow er under those circum stances had to be based around him. These actions ended in disaster. 301 By giving up the A ugustan m odel, N ero lost the support o f the arm y and : as a result, lost power. A part from the w orship o f the state religion in the capital, divus A ugustus w as the subject o f a provincial and m unicipal cult. H ere, the w orship o f divine A ugustus was often a continuation, som etim es in an extended form , o f the honours A ugustus had been granted during his lifetim e. In the cult o f divus Augustus, in the provinces one can observe a m utual interw eaving o f elem ents copied from the capital model and local traditions. The beginning o f the provincial cult o f A ugustus dates back to the rule o f Tiberius. The crucial point for the establishm ent o f the provincial cult in the W est w as the request o f the citizens o f H ispania Tarraconensis to build a tem ple for divine A ugustus. It is im portant to em phasise here that he was appointed on a local initiative. In the Hast, the genesis o f the provincial cult is related to the functioning o f koinon. In com parison with the w estern regions, the cult here was characterised not only by longer history but also an extensive system o f priesthood and rich ritual. The intensity o f developm ent o f m unicipal and private cult in the West depended on the level o f social and econom ic developm ent o f the regions. It assu- med the most complex forms in the provinces w ith w ell-developed city life gene- rally in the eastern provinces. W hereas the cult o f divine A ugustus in the w estern m unicipal provinces was sim ilar in character to the cult o f the principate's creator in Italy. The greatest testim ony to the cu lt's developm ent comes from relatively strongly R om anised and, at the sam e time, the w ealthiest regions which had been part o f the Em pire for a long time. These included the m ainly p roconsular A frica. Spain and N arbonese Gaul. The sources com ing from these regions constitute not only an illustration o f the developm ent o f the cult o f divine A ugustus and m em bers o f dom us Augusta, but are also a sign o f the processes o f R om anisation o f great num bers o f city populations. It is necessary to note that outside Rom e we do not encounter an isolated cult o f divine A ugustus. W henever we deal w ith inform ation concerning tem ples or rituals dedicated to the deified creator o f the principate, other m em bers o f the fam ily are also w orshipped. In fact, during the w hole rule o f the Julio-C laudian dynasty we actually deal with the cult o f divine A ugustus in close association with the w orship o f dom us Augusta dom us divina. • • i Dr Ryszard Sajkowski, historyk, adiunkt w Katedrze Historii Starożytnej i Kultury Antycznej Instytutu Historii Uni- wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dyrektor Muzeum w Ostródzie. Zainteresowania autora koncentrują się na styku religii i polityki wczesnego pryncypatu. Zagadnieniom tym poświę- cił m.in. prace: Rozwój kultu cesarskiego za pryncypatu Tybeńusza, „Meander" (1991); Pewne aspekty stosunku Tyberiusza do wyznawców judaizmu i bogini Izydy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici" (1992); Antonia Młodsza a sukcesja Kaliguli, w: Wychowanie w rodzinie od starożyt- ności po wiek XX (1994); Imago boskiego Augusta w świą- tyni Marsa Mściciela, „Od starożytności do współczesności. Studia historyczne" (1997); Sacerdos divi Augusti, w: Społeczeństwo i religia w świecie starożytnym, t. II (1999); Oskarżenia o obrazę majestatu w procesach de repetundis. Obwi- nienie Gajusza Janiusza Sylanusa z roku 22 n.e., „Czasopismo Prawno-Historyczne" (1999); Genius Augusti, w: Z antycznego świata: Religio-Cultus-Homines (2000). R. Sajkowski skupił się na prezentacji jednego z najważniejszych zagadnień religii lojalności wczesnego pryncypatu - kultu boskiego Augusta. W dotychczasowych opraco- waniach dotyczących wczesnego kultu cesarskiego zwracano przede wszystkim uwagę na objawy czci oddawanej pierwszemu princepsowi w okresie jego rządów, podczas gdy kult właściwego boga - divus Augustus pozostawał przedmiotem mniejszego zaintereso- wania. Praca Sajkowskiego wreszcie lukę tę wypełnia. Autor, korzystając z bogatej bazy źródłowej oraz dorobku kilku pokoleń badaczy, w jasny sposób przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju kultu boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej . W pierwszej części pracy skupił się na powołaniu i oficjalnym charakterze kultu nowego boga państwowego: pogrzeb i apoteoza, wyznaczenie i funkcja stanowisk kapłań- skich, miejsca kultu w Rzymie. Następnie omówił podstawowe kategorie boskości Augu- sta (genius, numen, divus) oraz ukazał skomplikowaną problematykę procesów o obrazę majestatu, w których oskarżonymi byli sprawcy znieważenia divus Augustus. Problema- tyce stosunku poszczególnych cesarzy dynastii julijsko-klaudyjskiej do kultu boskiego twórcy pryncypatu oraz tzw. modelu augustowskiego poświęcono trzecią część opraco- wania. Natomiast zagadnienia odnoszące się do kultu prowincjonalnego i municypalnego znalazły swoje rozwinięcie w ostatniej części pracy. Sprzedaż bezpośrednią i wysyłkową publikacji Wydawnictwa UWM w Olsztynie prowadzi Księgarnia Uniwersytecka ul. Prawocheńskiego 4,10-720 Olsztyn www.ksiegarniauwm.pl tel. 523 45 91, 523 45 92, fax 523 45 93 e-mail m.edu.pl kOztOOgij049-